1. **Dezvoltarea economica a Tarilor Romane in secolele XVII-XVIII**

*Ex 1/pag 19* Explica caracteristicile generale ale dezvoltarii economice a Principatelor Române în secolele XVII-XVIII.

* In spatiul Romanesc la inceptul epocii moderne principala ramura a economiei ramane agricultura (vinicultura, pomicultura, cerealele, cresterea animalelor). Se observa o crestere a productivitatii agricole, sporesc suprafetele cultivate, se inregistreaza progrese in dezvoltarea mestesugurilor si a comertului.

*Ex 4/pag 19* Analizeaza factorii interni si externi care frânau si cei care contribuiau la dezvoltarea economiei principatelor.

Factori ce au frânat economia principatelor:

* Cerintele excesive ale portii otomane fata de Moldova si Muntenia
* Populatia era nevoita sa suporte cheltuieli mari pentru intretinerea trupelor militare straine aflate pe teritoriul principatelor
* Razboaiele care se dadeau intre imperii afectau si economia principatelor
* Schimbarea deasa a domnitorului (fanariot)

Factori ce au contribuit la dezvoltarea economiei principatelor:

* Integrarea principatelor in procesul reformelor Europei
* Are loc o inviorare a vietii orasenesti si se intensifica procesul de urbanizare
* Dezvoltarea mestesugurilor, relatiilor comerciale si aparitia noilor targuri
* Inceperea valorificarii bogatiilor subsolului

1. **Procese demografice. Urbanizarea: capitala si provincie**

*Ex 2/pag 27* Identifica 3-5 schimbari mai importante care au avut loc în viata rurala în epoca moderna

* Au loc transformari lente in ceea ce priveste cultivarea pamantului si reutilarea tehnica
* Populatia se ocupa cu mestesugaritul si prestarea muncilor la domiciliu pentru patroni
* Taranii aveau un sir de obligatii fata de stat si proprietarii funciari
* Taranii aveau statut de oameni liberi
* Populatia se folosea de diferite bunuri comune: drumuri, pasuni.

*Ex 3/pag 27* Descrie viata unei familii de la sat în epoca moderna (componenta, conditiile de trai, ocupatiile, timpul liber etc.).

* In majoritatea statelor, specific satelor era pastrarea traditiilor. Populatia rurala reprezenta 90-95%, iar evolutia populatiei era un proces foarte lent. Puterea in familii era considerata barbatul care trebuia sa asigure familiei sursa de venit, iar femeile se ocupau de copii si gospodarie. Taranii locuiau in case modeste, lipsite de confort. Hrana era de obicei produsa in gospodaria proprie: lactate, carne, legume si fructe. Vestimentatia era confectionata din panza de in sau canepa prelucrata in casa. Ocupatiile de baza erau agricultura, cresterea animalelor, albinaritul si mestesugaritul. Cu toate ca taranii aveau statut de oameni liberi acestia aveau un sir de obligatii fara de stat si proprietarii funciari, ceea ce ii facea dependenti economic din cauza taxelor si impozitelor prea mari.

*Ex 5/pag 27* Demonstreaza prin exemple concrete, ca satul unde locuiesti sau unde ai rude, este pastratorul cel mai bun al valorilor si traditiilor nationale

* Intretinerea unui muzeu istoric al satului.
* Activarea mai multor ansambluri etno-folclorice atat pentru copii cat si pentru adulti.
* Promovarea traditiilor prin diferite festivaluri (Festivalul Colindelor editia a 7), si omagierea altor sarbatori nationale (Ziua Dunarii, Ziua Independentei etc.)

1. **Viata sociala in Tarile Romane in secolele XVII-XVIII**

*Ex 6/pag 31* Elaboreaza o comunicare despre contributia miscarii reformatoare din tarile Române în transformsarea vietii sociale si economice.

Odata cu cresterea numarului de muncitori salariati in Tarile Romane, acestia incep sa-si revendice drepturile in raport cu proprietarii intreprinderilor.

Tensiunile din Tarile Romane care se manifestau prin fuga de pe domenii, refuzul de a presta unele servicii au dus intr-un final la nenumarate rascoale ale taranilor. Cea mai importanta reforma sociala a fost cea taraneasca, efectuata de Constantin Mavrocordat in 1746 in Tara Romaneasca si in 1749 in Moldova. Practica reformelor a fost urmata si de alti domnitori fanarioti precum Alexandru Ispilanti. Esenta miscarilor reformatoare era in reglemetarea obligatiilor iobagilor care urmau sa-si rascumpere libertatea. O alta consecinsa a acestor miscari au fost schimbarile in domeniul fiscal, impozitul fiind unul fix pe cap de familie. Au fost create instante de judecata, iar pentru a limita abuzurile dregatorilor, are loc o incercare de separare a puterilor in stat. A fost anulata serbia, are loc reorganizarea serviciilor postale si a invatamantului, ceea ce a contribuit la prosperarea tarii.

Evenimentele din secolele XVII- XIX au influentat diferit evolutia sociala. Reformele sociale intreprinse au constituit o incercare de a scoate societatea din criza economica, de a moderniza, de a intari puterea centrala si de a limita abuzurile comise de proprietarii funciari si de dregatori. In Tarile Romane, reformismul are loc paralel cu procesul de renastere nationala a romanilor ardeleni.